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data  inventory on  religion  and violent  conflict  in  all  sub‐Saharan  countries  for  the period 
1990–2008 that seeks to contribute to filling the gap. The data underscore that religion has to 



































Konflikten  durch  Religion  in  Afrika  analysieren.  Der  vorliegende  Artikel  soll  diese  For‐
schungslücke mit Hilfe der systematischen Auswertung einer neuen Datenbank zu Religion 




lenz  (z.B.  interreligiöse  Netzwerke,  religiöse  Friedensinitiativen)  von  Religion.  Insgesamt 
spielt Religion in 22 der 48 Länder Subsahara‐Afrikas eine bedeutsame Rolle bei gewaltsamen 

























While  the world was watching  the World Cup  final  in South Africa on  July 11, 2010,  two 
bombs  exploded  in  Kampala,  Uganda,  killing  more  than  70  people.  The  Somali  Islamist 
group Al‐Shabaab claimed  responsibility  for  the attack. Religious violence  in Africa2  is not 
                                                 
1  Research for this article was funded by the German Foundation for Peace Research in connection with the re‐
search project “Religion and Civil War: On the Ambivalence of Religious Factors in Sub‐Saharan Africa.” The 






in Ethiopia, Eritrea and Sudan are also connected  to  religion. While  in  these cases religion 
apparently plays an  important role, quantitative research on conflict has  failed  to  find evi‐
dence  for  a  significant  causal  influence  of  religious  factors  in Africa  and  elsewhere  (e.g. 
Dixon 2009; Hegre/Sambanis 2006).  
Given this gap, it seems useful to take a closer look at the role of religion in conflict in the 








identities,  ideas, organizations, behavior) constitutes  the main part of  the contribution. The 
paper demonstrates  that religion matters  for conflict  (in Africa) and  that many more coun‐
tries are affected than previously detected. Religion and armed conflict or other types of vio‐











of  religion depends  on  context  (Basedau/De  Juan  2008). Under  certain  religious  and  non‐
religious  conditions,  religion  spurs  conflict  or  fosters peace—or differs  in  regards  to  how 
much  religion  counts. Finally,  it appears useful  to  consider different  religious dimensions. 
“Religion” is a complex phenomenon that is difficult to define precisely (as argued by, for in‐
stance, Ter Haar 2005). We do not  intend to solve this problem once and for all; we believe 
                                                 




that for analysis  in social sciences  it  is useful  to distinguish between different dimensions of 
religion  (Basedau  2009;  Harpviken/Røislien  2008).  There  are  different  ways  to  typologize 
these dimensions  (or “factors,” as we prefer  to say), but religion  is not, as often  intuitively 
thought, solely about religious ideas (and their respective discourses): therefore we will also 
include  religious  identity  structures  (e.g.  demographic  constellations),  religious  organiza‐
tions (e.g. churches, networks) and related behavior of religious actors into our coding.4  
2.1  Systematic‐Descriptive Approaches  
The  relevance of  religion  for  conflict  can be demonstrated  in  two different ways. The  first 
way can be labeled systematic‐descriptive. Systematic‐descriptive means that the relevance is 
not  demonstrated  through  evidence  of  causal  relationships  between  variables  but  rather 
through the systematic identification of phenomena which in themselves demonstrate a con‐




relevance  of  religion  in  the  identity  dimension.  In  contrast,  a  common  religious  identity 
cross‐cutting the differences between warring factions may be a resource for peace‐building 
efforts. Religion  is  important for conflict  in the  ideological dimension, when religious  ideas 
such as the introduction of religious laws or the domination of a particular religion in a given 
society are disputed among varying societal forces. Furthermore, conflict parties or religious 
actors can  legitimize violence or peace with reference  to religious  ideas such as values and 
norms. The existence of armed groups with religious goals or inter‐religious networks indi‐
cates  the  relevance  of  religion  in  the  organizational dimension.  Finally,  the  behavioral di‐
mension includes certain forms of violence that can indicate the relevance of religion in con‐
flict. Such events are attacks on clergymen or places of worship. In contrast, calls for peace or 







wide and  identifies those dyads with different religious  identities  in 68 cases (31.3%) and a 
religious  component  in  the  incompatibility  of  the  conflict  in  43  cases  (19.8%).  Such  “reli‐
gious” conflicts seem  to occur at a below‐average  rate  in Africa: Out of 87 African conflict 





and  in 13 cases a religious component  in  the conflict  incompatibility  is present  (14.9%). Of 
the  48  sub‐Saharan African  countries,  23  have  experienced  civil war. Approximately  one‐
third of  those 23 countries  (seven) had a  religious conflict dimension.5 Another study cap‐
tures the ideological and behavioral dimensions (Croissant et al. 2009). The study defines re‐



































The peace dimension  of  religion  in  conflict  is  empirically  and  theoretically underdevel‐
oped. The majority of theoretical works identify religious peace norms as the only explanation 
of religious peace engagement (e.g. Gopin 2000; Butselaar 2005), neglecting material or insti‐









of  religious dimensions  in African  conflicts. Africa‐specific databases  are merely non‐exis‐
tent. Large‐N studies on the causal religion–conflict link in Africa find no evidence for a sig‐
nificant influence of religious diversity (Collier/Sambanis 2005; Elbadawi/Sambanis 2000). In‐
stead, Collier  and Hoeffler  (2002)  find  that  high  ethnic  and  religious  fractionalization de‐
creases  the  likelihood  of  civil war  onset  in Africa. Haynes  (2005)  estimates  that  socioeco‐




The  religion–peace  nexus  in  Africa  remains  even  more  neglected  than  the  religion–
conflict link. The bulk of studies only discusses specific religious peace initiatives and gives 







in armed conflict,  religion evidently  impacts armed conflict and  its dynamics  in particular 








and Civil War: On  the Ambivalence of Religious Factors  in Sub‐Saharan Africa”  is  to fill at 
least one of the gaps  identified  in the previous section: to make data available that exceeds 
the kind of data  commonly used  in  comparative and quantitative  studies on  the  religion–
conflict/peace link. The original contribution of the database6 to the field consists of a compi‐









calation and de‐escalation by  religious actors. We  further  coded  for whether  religious vio‐
lence (e.g. clashes between different groups) occurred and asked whether religious actors in‐
cited violence, called for peace or even engaged in peace initiatives. If possible, we made use 












                                                 
















marily Christian while  the opponent  is primarily Muslim. Another kind of  religious armed 
conflict is that contested religious ideas are an incompatibility between the warring factions.  
Warring factions differ by religious identity  
In  the database, we  tried  to  identify constellations of armed conflicts  in which  the conflict 
parties  differed  substantially  according  to  their  religious  identities. According  to  the  evi‐
dence  in our sources, we decided whether  the opponents of  these differences were not  (or 
hardly)  present,  partially  present  or  mostly  present.  Such  parallel  religious  and  conflict 
boundaries exist in more than half of the countries with incidences of armed conflict between 
1990 and 2008 (56% of countries and 47% of conflicts, see Table A3 in the Annex). Remarkable 


















not contested between  the conflict  factions. However,  in 9 out of  the 25 sub‐Saharan coun‐
tries with at  least one  incidence of armed conflict during  the sample period  (36% of coun‐
tries, 20% of conflicts, see Table A3 in the Annex), we identify conflict episodes in which reli‐
gious  incompatibilities separated  the conflict factions. Religious  incompatibilities character‐
ize armed conflicts mainly in central and northeastern Africa (Chad, Congo‐Brazzaville, the 
DR Congo (DRC), Eritrea, Ethiopia, Nigeria, Somalia, Sudan and Uganda, see Table 2).11 In 







ture within  these  countries. Main  conflict  cleavages  in  the DRC are not  connected  to  con‐
tested religious ideas.  
4.2  Where Do We Find Armed Religious Groups?  
According  to  the database, armed  religious groups are groups  that are a)  involved  in vio‐
lence (not necessarily an armed conflict in the UCDP/PRIO sense) and b) have self‐declared 
religious  goals  (though not necessarily  exclusively  religious  goals). The use  of  a  religious 
term in the name of a given group is an insufficient indicator for an armed religious group.12 
Altogether, we identified such groups (see Table A3 in the Annex) in more than 25% of all 
sub‐Saharan  countries  (13  cases). Yet,  important differences between  these groups  exist  in 
terms of their level of activity and their origin. Sometimes these groups did not emerge from 
the  countries  in which  they were  active.  In Tanzania  and Kenya, Al‐Qaida  activities were 
mostly  confined  to  the attacks on U.S. embassies  in 1998.  In  the Sahel  from Mauritania  to 
Chad, Al‐Qaïda au Maghreb  Islamique,  the North African affiliate of Al‐Qaida and  former 
Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), has been active and clashed with 









essence,  it  is an  ethnic  secret  society  (Kagwanja 2003).  In  contrast, Uganda’s LRA and ADF were  coded as 





Movement  operates  from  safe  haven  Sudan.  Islamic  armed  groups  with  a  (more)  pro‐





and which  fought against  the regime of President Denis Sassou‐Nguesso  from 1998 until a 
peace accord was reached in 2003. 
4.3  Types and Intensities of Religious Violence 




attacks  by  religious  actors  against  non‐religious  targets,  violent  clashes  between  religious 
communities and government security forces, and violent clashes between religious groups. 
The database codes both whether and how many such events occurred and also estimates 
how  intense  the events were  in  terms of fatalities. Numbers of fatalities were estimated ac‐
cording  to  the RSSA sources.14 According  to our understanding,  the four  types are disjoint. 
We coded any given event of religious violence only once, assigning this event to the main 
type of violence that occurred. For example, we counted clashes between religious communi‐






responsible  for 3,168 of  those deaths:  In  three countries, assaults resulted  in more  than 200 
deaths  in each Burundi, Côte d’Ivoire and  the DRC,  followed by Liberia and Somalia with 
more than 500 deaths each. Assaults on religious targets in Nigeria left more than 1,100 per‐
sons dead. 
                                                 














Furthermore, assaults on  religious  targets  in  countries with an ongoing armed  conflict 
seem  to follow a rational  logic. In Liberia, believers and churches were repeatedly  targeted 
by the warring factions. In 1990, 600 refugees were slaughtered after they had sought refuge 
in a church  in Monrovia. A second example  is  the armed conflict  in northern Uganda. The 





66 attacks  in 18 countries, and 9,497 fatalities  in 12 countries. It makes sense  to distinguish 
these attacks by the level of organization of the perpetrators. Attacks by rather unorganized 






embassies  in Nairobi  (Kenya;  253  fatalities)  and Dar  es  Salaam  (Tanzania;  10  fatalities)  in 
1998 by Al‐Qaida. Two armed religious groups in one country are responsible for the major‐
ity of  fatalities  for  the whole period  in Africa:  the LRA  and  the Allied Democratic Forces 
(ADF) in Uganda. Over the years, their fight against the government resulted in at least 9,021 
deaths in Uganda. Especially the LRA targeted the civil population in northern Uganda. The 
raids started after  the  failed peace negotiations  in 1995 and continued until 2005. The LRA 
apparently followed its own rational logic  in which attacks on civilians are necessary to re‐
cruit fighters through abduction (e.g. Bevan 2007). The Islamic ADF started its insurgency in 
western Uganda  in 1996. Starting  its raids  in  late 1997,  the ADF attacked,  for example,  the 
                                                 







Between 1990 and 2008,  this  type of religious violence occurred  in 18 countries (69 clashes, 
882 deaths in 13 countries). Mainly, the clashes were isolated incidents. In Chad in 2008, for 
instance,  Sheikh Ahmet  Ismael Bichara had  called  for  a holy war  against  the government 
(and  to  conquer Denmark). Subsequent  clashes between  security  forces  and  the group  re‐
sulted in almost 70 deaths. In Mauritania in 2008, violent clashes between Islamic groups and 








bate. Other  important events were  the demonstrations of Muslims against  the Mohammed 
cartoons  in 2006. Subsequent fighting between Muslims and security forces claimed 130 fa‐





The  fourth  type refers  to “intercommunal” confrontations between different religious com‐














ties,  economic  rivalries or power  struggles.  In Guinea‐Bissau, members of  the mainstream 
Muslim  communities  and  of  the Ahmadiyya  sect  clashed  in  February  2005.  The  Muslim 





















ligious violence  for  the whole period of  investigation.16 Altogether, we could  identify such 
events of religious violence  in all but  five countries  from 1990  to 2008  (Botswana, Lesotho, 








                                                 
16   Please note that fatalities in armed conflicts in which conflict factions differ according to religious identity or 





violence, we find  in at  least 22 cases a substantial  link between religion and violence (see 
Table 2). Furthermore,  in 19 out of  the 25 countries with an ongoing armed conflict  in  the 
sample period—i.e. in 40% of all sub‐Saharan nations—we discovered one or more religious 
dimensions;  in 50% of  the armed conflicts, we  found one or  two  religious dimensions  (see 
Table 2, and Table A3 in the Annex). These results suggest that religion plays a more impor‐
tant role in armed conflict than previously assumed (Croissant et al. 2009; Svensson 2007).  






either) displays a  finding  in  the  ideological dimension. Positive  findings at  the  ideological 
level usually coincide with problems at all levels.  
In  geographical  terms, African  regions  differ.  Seriously  affected  countries  are  mainly 
found in northeast and central Africa, partly in western Africa, but not in southern Africa. To 
a certain extent,  religion playing a  role  in conflict  is more  likely  in areas close  to  the Arab 
world, suggesting that the traditionally moderate African Islam has undergone a certain in‐
fection by Muslim extremists from the Arab world. We have no evidence, however, that a re‐
ligion–conflict  link  is a purely Muslim phenomenon. Although  little points to a strong con‐
nection between Pentecostal and evangelical Christianity and violence, we have detected a 






any evidence  that suggests a sharp  rise  in  religious violence since September 11, 2001. Di‐
verging  religious‐identity  boundaries  and  incompatibilities  in  conflict  have  remained 
roughly stable, at least since the late 1990s. Since 2006 there has been a rise in the severity of 
the activities of armed religious groups in the Sahel and the Horn of Africa. Otherwise, fatali‐














































































Chad  X  X  X  X 
Eritrea  X  X  X  X 
Ethiopia  X  X  X  X 
Nigeria  X  X  X  X 
Sudan  X  X  X  X 
Uganda  X  X  X  X 
Congo‐Brazzaville  X  X  X   
DR Congo  X  X    X 
Somalia    X  X  X 
Côte dʹIvoire  X      X 
Kenya      X  X 
Liberia  X      X 
Niger      X  X 
Tanzania      X  X 
Angola  X       
Burundi        X 
Central African Republic  X       
Guinea        X 
Lesotho  X       
Mali      X   
Mauritania      X   






















Cooperation  includes at  least  (more‐or‐less  regular) meetings  for dialogue but  can also  in‐




(CCJP) was  the driving  force behind  an  informal  inter‐religious network  (2000–2005). The 




were  often  limited  to  common prayer  ceremonies  and  talks between  the  religious  leaders 
(e.g. Tanzania). Contrarily, some inter‐religious networks were also very active in civil society 
and  in politics (e.g.  in Angola, Côte d’Ivoire and Kenya). The Inter‐Religious Council  in Si‐
erra Leone, for example, supported anti‐corruption campaigns from civil society groups and 










ligious peace  initiative as an enterprise by religious actors  that aims  to promote peace and 
exceeds  a  singular  call  for  peace. Examples  are mediations,  education  of  local  peace‐pro‐
moters or lobbying for awareness of the conflict on national and international levels. A peace 
initiative  should  be  explicitly  (and  mainly)  established  in  order  to  maintain  or  promote 
peace. The promotion of peace  is  the main raison d’etre. For example,  the Acholi Religious 
Leaders Peace Initiative was very active in the peace process in northern Uganda: it educated 
local peace‐promoters and lobbied on the national and international levels for a conflict set‐
                                                 










































































that peace  initiatives  frequently coincide with armed conflict. Only  in Kenya and Tanzania 
are religious peace  initiatives present without armed conflict  in  the sense  that UCDP/PRIO 
define it. However, in both cases, religious (and ethnic) violence occurred, as we have shown 
above.  In more  than half of all conflict cases,  religious actors participated  in peace efforts, 
suggesting that religious peace initiatives are a reaction to violence rather than proactive pro‐
phylaxis. However, we have  little evidence  that  these peace  initiatives are particularly suc‐
cessful.  In only  five  countries did  conflicts end after  the peace  initiatives were established 
(Central African Republic, Mali, Mozambique, Sudan and Uganda). The most well‐known 
instance is certainly the settlement of the civil war in Mozambique. The Catholic laymen or‐



























lence are connected at different  levels  in many countries, particularly  through warring  fac‐
tors varying by religious affiliation, religious  incompatibilities, armed religious groups and 
events of religious violence. Religion  is also frequently connected to peace, a finding exem‐

































































Any policy  recommendation  thus must primarily  refer  to  the  country  level  (or below) 
where case‐specific conditions have to be taken into account. This is not to say that we have 
not detected more general patterns. In particular, contagion of the sub‐Saharan area by Mus‐




general,  non‐religious  context;  knowledge  on  these  conditions  remains deficient. Thus,  in 
general, many  challenges  for  future  research  persist. Although  even  a  preliminary  causal 
analysis  is beyond  the scope of  this paper,  this database will certainly be useful  for causal 
analysis, as already partly demonstrated (see Basedau/Vüllers 2010). There is a multitude of 
research questions and methodologies such as  logit regressions or configurational methods 
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Religious peace 
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Angola  Yes  Partially  No  No  3  0  0  0 
Benin  No  n/a  n/a  No  0  0  0  2 
Botswana  No  n/a  n/a  No  0  0  0  0 
Burkina Faso  No  n/a  n/a  No  1  0  0  0 
Burundi  Yes  No  No  No  293  0  0  0 
Cameroon  No  n/a  n/a  No  8  0  0  0 
Cape Verde  No  n/a  n/a  No  0  0  0  0 
Central Afri‐
can Republic  Yes  Partially  No  No  7  0  0  0 




25  0  68  12 
Comoros  Yes  No  No  No  0  0  0  0 
Congo‐
Brazzaville  Yes  Mostly  Yes 
Mouvement  
Nsilulu 
2  5  0  0 
Côte dʹIvoire  Yes  Mostly  No  No  279  0  0  0 
DR Congo  Yes  Partially  Yes  No  274  3  209  0 
Djibouti  Yes  No  No  No  3  0  0  0 
Equatorial 
Guinea  No  n/a  n/a  No  0  0  0  0 




27  1  3  0 
Ethiopia  Yes  Partially  Yes 
ONLF, IFLO, Al‐
Ittihad al‐Islami 
11  33  91  61 
Gabon  No  n/a  n/a  No  0  0  0  0 
Gambia  No  n/a  n/a  No  0  0  0  0 
Ghana  No  n/a  n/a  No  2  0  0  8 
Guinea  Yes  No  No  No  0  0  0  32 
Guinea‐Bissau  Yes  No  No  No  0  0  0  0 
Kenya  No  n/a  n/a  Al‐Qaida  24  257  0  2 
Lesotho  Yes  Partially  No  No  0  0  0  0 
Liberia  Yes  Partially  No  No  619  0  0  19 
Madagascar  No  n/a  n/a  No  2  0  0  0 
Malawi  No  n/a  n/a  No  0  0  1  1 
Mali  Yes  No  No  AQMI (GSPC)  3  4  9  9 
Mauritania  No  n/a  n/a  AQMI (GSPC)  0  4  16  0 
Mauritius  No  n/a  n/a  No  3  0  4  7 
Mozambique  Yes  No  No  No  1  0  0  0 
Namibia  No  n/a  n/a  No  0  0  0  0 
Niger  Yes  No  No  AQMI (GSPC)  0  0  80  1 




1183  100  381  5706 
Rwanda  Yes  No  No  No  14  0  0  0 
São Tomé and 
Príncipe  No  n/a  n/a  No  0  0  0  0 















































































































































































































































































Seychelles  No  n/a  n/a  No  0  0  0  0 
Sierra Leone  Yes  No  No  No  7  0  0  0 





520  53  0  0 
South Africa  No  n/a  n/a  No  2  0  0  0 
Sudan   Yes  Mostly  Yes 
Government  
militia, JEM  80  0  9  44 
Swaziland  No  n/a  n/a  No  0  0  0  2 
Tanzania  No  n/a  n/a  Al‐Qaida  75  10  0  0 
Togo  Yes  n/a  n/a  No  0  0  0  0 
Uganda  Yes  Partially  Yes  LRA, ADF  24  9021  3  9 
Zambia  No  n/a  n/a  No  0  0  0  0 
Zimbabwe  No  n/a  n/a  No  1  0  0  0 
Source: Authors’ compilation. 
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